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Background and Objective: The Holy Quran contains a lot of subjects 
on human health. In addition to physical health, the Quran considers 
mental health as another important dimension to human health. The 
current study aimed at identifying the criteria for recognizing a healthy 
human from the perspective of religious texts. In this regard, attempts 
were made to detect the criteria for identifying a healthy human from an 
Islamic viewpoint. To this end, ideas proposed by a number of religious 
figures, including Imam Khomeini, the Supreme Leader, and martyr 
Motahhari, were investigated. 
Method: In this descriptive study, content analysis was used to examine 
verses of Quran and religious experts‟ interpretations of these verses 
about human health. Additionally, the narratives related to the Quran-
based interpretations of Prophet Mohammed‟s Ahl al-Bayt, especially 
about the spiritual dimension of human health, were investigated. 
Furthermore, contemporary domain experts‟ opinions were sought to 
confirm the extracted criteria. All ethical issues were observed in this 
study and the authors declared no conflict of interests. 
Results: Based on the obtained results, a human can be regarded as 
healthy in two dimensions: materialistic and spiritual. It should be noted 
that these two are not interdependent. In other words, a human may be 
physically healthy, but spiritually unhealthy. On the contrary, a person 
may be spiritually healthy, but physically unhealthy. Spiritual health plays 
a more significant role in human happiness. 
Conclusion: As argued by domain experts, humanity has to do with 
people‟s spiritual aspect rather than their physical and materialistic one. 
Spiritual health is more important than physical health. Spiritual diseases 
are more significant than physical ones. Imam Ali (peace be upon him) 
says, „the piety of heart is superior to physical health.‟ Therefore, a 
human is regarded as healthy in two dimensions. The subject of 
materialistic health falls within the domain of medicine, while the topic of 
spiritual health is categorized within the realm of religion. 
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Background and Objective: The Holy Quran contains 
a lot of subjects on human health. In addition to 
physical health, the Quran considers mental health as 
another important dimension to human health. The 
current study aimed at identifying the criteria for 
recognizing a healthy human from the perspective of 
religious texts. Along the same vein, the ideas of 
religious experts were also scrutinized. In the first step, 
in line with the holy Quran, piety was introduced as the 
main criterion for identifying healthy humans. It was 
then proposed that piety also plays a significant role in 
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the relationships among humans. More specifically, 
piety is an umbrella over human relations, ensuring 
their spiritual health. Lack of piety seriously 
jeopardizes human health. On the other hand, religious 
experts not only emphasize physical health among 
humans, but also highlight the importance of spiritual 
health for having healthy humans. They believe that 
spiritual health has to do with the spiritual aspect of 
human beings and argue that, in order to observe 
spiritual health, ethical and human-based values should 
be respected. At the end, the criteria for recognizing 
healthy humans were identified within the realm of 
medicine. It was noted that the concept of healthy 
human in medicine is not different from that in other 
areas. It is however posited that observing ethical and 
human-based values will enhance people‟s medical 
health too. 
Method: In this descriptive study, content analysis was 
used to examine verses of Quran and religious experts‟ 
interpretations of these verses about human health. 
Additionally, the narratives related to the Quran-based 
interpretations of Prophet Mohammed‟s Ahl al-Bayt, 
especially about the spiritual dimension of human 
health, were investigated. 
Results: Based on the obtained results, a human can be 
regarded as healthy in two dimensions: materialistic 
and spiritual. It should be noted that these two are not 
interdependent. In other words, a human may be 
physically healthy, but spiritually unhealthy. On the 
contrary, a person may be spiritually healthy, but 
physically unhealthy. Spiritual health plays a more 
significant role in human happiness. 
Healthy human from Imam Khomeini’s viewpoint 
Imam Khomeini admits that physical health is 
important and may affect spiritual health. He argues 
that, in addition to physical body, humans should pay 
attention to their spiritual dimension. He claims, 
“healthy mind is in the healthy body. Being involved in 
training improves both physical and mental health, 
which in turn will lead to self-purification. As you are 
involved in training and strengthen your nerves, you 
should also be useful for the future of your country god 
willing. You need to pay attention to all spiritual 
dimensions of yours during training” (1). At the same 
time, he believes that spiritual health is more important 
than physical health since human body may be 
damaged as a result of some accidents, but human 
spirit will remain intact (2). 
Healthy human from the supreme leader’s 
viewpoint 
The supreme leader prioritizes spiritual health. 
However, he believes that training plays an important 
role in human health. He argues that mothers‟ role is of 
paramount importance for human training. 
Accordingly, “one of the main responsibilities of 
women is that they pay maximum attention to training 
their children with their kindness using appropriate 
procedures so that the children (both boys and girls) 
will be spiritually healthy when they grow up and will 
not suffer from complications, inferiority complex, and 
all the other miseries that have affected young adults 
and the youth in European and American societies 
now” (3). 
Healthy human from martyr Motahhari’s viewpoint 
At first, martyr Motahhari studies physical health from 
the perspective of Islam. He believes that Islam pays 
great attention to physical health by providing some 
recommendations and health-related orders about the 
best procedures for eating and drinking, e.g. chewing 
food completely, avoiding rush while eating, washing 
hands before and after eating. He argues that, in 
addition to spiritual dimensions, Islam pays attention to 
physical health too (4). 
Conclusion: The criteria for identifying healthy 
humans constitute an important subject in humanities 
and other branches of science. Considering healthy 
humans, the first thing that comes to mind is 
materialistic and physical health. However, it is an 
already known concept, with domain experts having no 
controversy over it. On the other hand, human health is 
not limited to the physical domain. There is a much 
more important aspect known as the spirit, on which 
the basis of humanity depends. Indeed, it provides the 
foundation for human perfection and happiness. 
Depending on various cultures and belief systems, 
different criteria have been proposed for healthy 
humans from a spiritual dimension. Therefore, it is 
essential to identify the constituent criteria of healthy 
humans from this perspective. The current paper was 
an attempt to depict the entire picture of healthy 
humans from the perspective of Islam and open new 
windows for future research. As mentioned by domain 
experts, health has to do with the spiritual (rather than 
the physical) dimension of human beings. Thus, 
spiritual health is more important than physical health 
and spiritual disease are more serious than physical 
ones. Imam Ali (peace be upon him) says, “the piety of 
heart is superior to physical health.”(5) Therefore, 
discussions related to human health can be approached 
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 الملّخص  
 الصحة تتعدى اليت الكرمي القرآن رؤية إىل تعود البشر يف الصحة قضية إن :خلفية البحث وأىدافو
 إظهار املقالة، ىذه من الغرض .اإلنسان صحة من ىاما جزءا املعنوية الصحة وتعترب للبشر، البدنية
 معيار وتعريف لتحديد حماولة بُذلت ولذلك، الدينية، النصوص منظار من السامل اإلنسان معيار
 اإلمام مثل الدين علماء آراء من استفيدت الصدد، ىذا ويف .اإلسالم نظر وجهة من السليم اإلنسان
 .مطهري الشهيد االستاذ وكذلك اخلامنئي، اهلل آية القائد السيد ومساحة اخلميين
 القرآنية اآليات أساس وعلى احملتوى حتليل بطريقة الوصفية الدراسة ىذه متت لقد :منهجية البحث
 ومن جبانبها، .اإلنسان بصحة تتعلق اليت القرآنية اآليات على بناء املفسرون هبا أدىل اليت والتفاسري
 صحة معيار تعريف حاولت فقد القرآنية، اآليات تفسري يف البيت أىل روايات مراجعة خالل
 للتأكيد املعاصرين املفكرين كالم من أيضا االستفادة متت ولقد املعنوي اجملال يف وخاصة اإلنسان،
 .عليها
 جبانبيها الصحة ميتلك الذي ىو السليم االنسان أن القول ميكن البحث، لنتائج وفقا :كشوفاتال
 لآلخر؛ مالزماً  ىذين من واحد وجود بالضرورة ليس أنو إىل اإلشارة جتدر ولكن ،(واملعنوي املادي)
 شخص يكون أن أيضا وميكن معنويا، ليس و جسميا جيدة بصحة الشخص يكون قد اخرى بعبارة
 ىو اإلنسان لسعادة قيمة أكثر ىو ما .خمتلفة ألسباب اجلسم صحيح ليس ولكنو معنويا، سليما
 .املعنوية صحتو
 جبوانبو وليس لإلنسان املعنوي باجلانب ترتبط اإلنسانية إن واملفكرين، العلماء رأي يف :النتيجة
 اجلسديو؛ صحتو من أمهية أكثر ىي اإلنسان لدى النفس صحة فإن ىنا، ومن. واملادية اجلسمية
 صحة من وأفضل" :علي اإلمام يقول .جسمو مرض من أمهية أكثر ىو اإلنسان وقلب الروح ومرض
 من جانبان الذىن إىل يتبادر سليم، شخص عن املرء يتحدث عندما لذلك، ."القلب تقوى البدن،
 االنسان ىو واآلخر دراستو، الطبية العلوم تتوىل الذي مادياً  السليم اإلنسان أحدمها الصحية، اجلوانب
 .الدينية العلوم يف لو اىتماما يوىّل  الذي معنويا السليم
 
 :التالي الترتيب على المقالة استناد يتم
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 چکیذُ  
ٌشدد وٝ ٍ٘بٞی فشاتش اص  ثحج ػالٔت دس ا٘ؼبٖ ثٝ لشآٖ وشیٓ ثبصٔیّذف: سابقِ ٍ 
ػالٔت رؼٕی ثٝ ا٘ؼبٖ داسد ٚ ػالٔت ٔقٙٛی سا ثخؾ ٟٕٔی اص ػالٔت دس ا٘ؼبٖ 
وٙذ. ٞذف اص ایٗ ٔمبِٝ ٘ـبٖ دادٖ ٔقیبس ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی  لّٕذاد ٔی
 سٚ تالؽ ؿذ ٔقیبس ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٔٙؾش دیٗ اػالْ ؿٙبػبیی ٚ ٔقشفی ؿٛد. اصایٗاػت؛ 
 دس ایٗ ساػتب اص ٘ؾش ا٘ذیـٕٙذاٖ دیٙی ٘یض ثٟشٜ ثشدٜ ؿذ.
ایٗ پظٚٞؾ تٛكیفی، اص٘ٛؿ تحّیُ ٔحتٛا ٚ ثب اػتٙبد ثٝ آیبت لشآٖ ٚ : کار رٍش
ػالٔت ا٘ؼبٖ ثیبٖ  ی تفؼیشٞبیی اػت وٝ ٔفؼشاٖ ثب تٛرٝ ثٝ آیبت ٔغشح ؿذٜ دسثبسٜ
اِؼالْ( دس ساػتبی تفؼیش  وشد٘ذ. دس وٙبس آٖ ثب ثشسػی سٚایبتی وٝ اص اُٞ ثیت )فّیٟٓ
ٚیظٜ دس ثخؾ  آیبت لشآٖ سػیذٜ، تالؽ ؿذٜ اػت ٔقیبس ٚ ٔالن ػالٔت ا٘ؼبٖ ثٝ
٘ؾشاٖ ٔقبكش ٘یض ثٟشٜ رؼتٝ  ٔقٙٛی ٔقشفی ؿٛد ٚ ثشای تأییذ آٖ اص ػخٙبٖ كبحت
ثشایٗ،  ی ٔٛاسد اخاللی سفبیت ؿذٜ اػت. فالٜٚ پظٚٞؾ ٕٞٝؿذٜ اػت. دس ایٗ 
 ا٘ذ. ٌٛ٘ٝ تضبد ٔٙبفقی ٌضاسؽ ٘ىشدٜ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ ٞیچ
ی  تٛاٖ ٌفت ا٘ؼب٘ی ػبِٓ اػت وٝ ٞش دٚ رٙجٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ پظٚٞؾ ٔی ّا: یافتِ
ٔالصْ  ػالٔت )ٔبدی ٚ ٔقٙٛی( سا داسا ثبؿذ، ِٚی ثبیذ تٛرٝ داؿت ٚرٛد یىی اص ایٗ دٚ
ٚرٛد دیٍشی ٘یؼت، ثذیٗ ٔقٙب وٝ ٕٔىٗ اػت ا٘ؼب٘ی اص ٘ؾش رؼٕی ػبِٓ ثبؿذ ِٚی 
اص ٘ؾش ٔقٙٛی ػبِٓ ٘جبؿذ ٚ ٘یض ٕٔىٗ اػت اص ٘ؾش ٔقٙٛی ا٘ؼبٖ ػبِٕی ثبؿذ ِٚی ثٝ 
دالیّی رؼٓ اٚ ػبِٓ ٘جبؿذ. آ٘چٝ دس ػقبدت ا٘ؼبٖ اسصؽ ثیـتشی داسد، ػالٔت 
 ٔقٙٛی اٚ اػت.
ی سٚحی  ا٘ذ، ا٘ؼب٘یت ثٝ رٙجٝ ٘ؾشاٖ اثشاص داؿتٝ ٌٛ٘ٝ وٝ كبحت ٕٞبٖگیری:  ًتیجِ
سٚ، ػالٔت سٚح ا٘ؼبٖ  ی رؼٕی ٚ ٔبدی اٚ؛ اصایٗ ؿٛد ٘ٝ ثٝ رٙجٝ ا٘ؼبٖ ٔشثٛط ٔی
تش اص ثیٕبسی رؼٓ اٚ اػت.  تش اص ػالٔت رؼٓ اٚ؛ ٚ ثیٕبسی سٚح ٚ دَ ا٘ؼبٖ ٟٔٓ ٟٔٓ
ٞبی ػالٔت ثٝ رٞٗ  آیذ دٚ ثٔقذ اص رٙجٝ ٔیثٙبثشایٗ، ٚلتی اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ ػخٗ ثٝ ٔیبٖ 
سػذ، یىی ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ؾش ٔبدی ٚ دیٍشی ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ؾش ٔقٙٛی وٝ دس  ٔی
 ؿٛد. ی فّٓ دیٗ ثٝ آٖ تٛرٝ ٔی حٛصٜ
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ػبِٓ ٚ ؿٙبخت ٔقیبسٞبی ٔٙغمی ٚ فّٕی آٖ أشی ا٘ؼبٖ 
ٞب ٚ سٚ، تبسیخ ثـشی ّٕٔٛ اص ٘ؾشیٝ ٘بپزیش اػت. اصایٗ ارتٙبة
وٝ ادیبٖ اِٟی ٚ  عٛسی اٍِٛٞبی فشاٚا٘ی دس ایٗ صٔیٙٝ اػت. ثٝ
ٔىبتت فىشی، فالػفٝ، فشفب ٚ سٞجشاٖ دیٙی ٚ ارتٕبفی ایٗ 
ا٘ذ خٗ سا٘ذٜی آٖ ػٔٛضٛؿ سا ٔذ ٘ؾش داؿتٝ ٚ ٞش یه دسثبسٜ
ؿٙبػبٖ وٕبَ دس ٔٛسد ، یىی اص سٚا1ُٖ. ٚیىتٛس فشا٘ى(1)
ا٘ؼبٖ ػبِٓ ثٝ دٚ ؽشفیت سٚحب٘ی )یقٙی تٛا٘بیی اص خٛد فبكّٝ 
-ٌشفتٗ( ٚ ٔتقبِی ا٘ؼبٖ )یقٙی اص خٛد فشاتش سفتٗ( اؿبسٜ ٔی
ی ػالٔت ٞش فشدی ثٝ ٔیضاٖ  وٙذ. ٚی ٔقتمذ اػت ؿبخلٝ
ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٞب اػت. اٚ ٚیظٌیسػب٘ذٖ ایٗ ؽشفیت فقّیت ثٝ
ٔذاسی پزیشی، اسصؽسا آصادی ٚ اختیبس، خٛدآٌبٞی ٚ ٔؼئِٛیت
ٕٞتبیی ٚ )خاللیت، فـك ٚ س٘ذ(، ٔقٙبرٛیی، یىتبیی ٚ ثی
وٙذ. أب دس ایٗ دیذٌبٜ ثٝ پبػخٍٛیی ثٝ ٘ذای دسٖٚ ٔقشفی ٔی
یی ٘ـذٜ ٚ ٔفبٞیٕی ٘ؾیش ٔجذأ ٚ ٔملذ ص٘ذٌی ٞیچ اؿبسٜ
 .(2)ػت خذا، ربٚداٍ٘ی، فُٕ ٚ ٚرذاٖ ٔؼىٛت ٔب٘ذٜ ا
وٙذ: ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت، ػالٔتی سا چٙیٗ تقشیف ٔی
حبِت سفبٜ وبُٔ رؼٕب٘ی، سٚا٘ی، ارتٕبفی ٚ ٔقٙٛی، ٘ٝ فمظ »
. ثشخی ا٘ؼبٖ ػبِٓ سا اص ثٔقذ (3)« ٘ذاؿتٗ ثیٕبسی یب ٘بتٛا٘ی
سٚا٘ی ثشسػی وشدٜ ٚ ٔقتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ ػبِٓ تٛا٘بیی ؿٙبخت 
ٞب، اٞذاف ٚ فالئك خٛد سا داسد، دس ٞب، تٛا٘بییأىب٘بت، خٛاػتٝ
ثشاثش حٛادث ٚ ٚلبیـ ٘بٌٛاس ص٘ذٌی احؼبع یأع ٚ ٘بأیذی 
ٔٙذی ٚ خٛؿی داسد، تٛا٘بیی ثشلشاسی وٙذ، حغ سضبیت ٕی٘
استجبعبت ٚ ٔٙبػجبت دٚػتب٘ٝ ٚ كٕیٕب٘ٝ ثب دیٍشاٖ داسد، 
داس ص٘ذٌی خٛد اػت، خٛد ٚ دیٍشاٖ سا دٚػت داسد ٚ اص فٟذٜ
ثشد، ٔبٞیت ٚرٛدی خٛیؾ سا ٔحجت وشدٖ ثٝ دیٍشاٖ ِزت ٔی
سا داسد،  ؿٙبػذ ٚ تٛا٘بیی تـخیق افتشالی ثذ ٚ خٛة خٛد ٔی
تٛا٘بیی اثشاص ٘بساحتی خٛد سا ثٝ ٘حٛ لبثُ لجَٛ داسد، ثش خٛد 
ٔؼّظ اػت، دس ٟ٘بٖ ٚ آؿىبس احؼبع ؿبدی ٚ خٛؿی 
وٙذ ٚ  پزیشد، دیٍشاٖ سا تحمیش ٕ٘ی ٞب سا ٔیوٙذ، ٚالقیت ٔی
ؿٛد، تحت تؼّظ دیٍشاٖ  ثشای خٛد أتیبص ٚ ثشتشی لبئُ ٕ٘ی
٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٞش ٔٛلقیتی ٌٛیذ. ا٘یؼت ٚ ثٝ دیٍشاٖ صٚس ٕ٘ی
وٙذ ٚ اص ٍ٘شا٘ی ٚ آؿفتٍی دٚسی  ثشای ؿبدی اػتفبدٜ ٔی
 وٙذ ٚ دیٍشاٖ اص دػت ٚ دَ وٙذ، اص افىبس ٔٙفی ارتٙبة ٔی ٔی
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 .(4)ٚ صثبٖ ٚ افىبس ٚ سفتبس ٔٙفی ٚی دس أبٖ ٞؼتٙذ 
ٔٙؾٛس اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ، فشدی اػت وٝ دس ٔؼیش دسػت ص٘ذٌی 
ی ص٘ذٌی  لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ایٗ ٔؼیش عیفی اص آغبص تب لّٝ
داسد ٚ ثٝ  اػت. ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ٔؼیش سؿذ عجیقی ٌبْ ثشٔی
سػذ. پغ ػالٔت یقٙی لشاس داؿتٗ فشد دس وٕبَ ٔغّٛة ٔی
سػیذٖ اػتقذادٞب ٚ  ٚسی دسػت ٚ ثٝ فقّیتٔؼیش سؿذ ٚ ثٟشٜ
وٝ ٔٛا٘ـ سؿذ سٚا٘ی ٚ رؼٕی، عٛسی ٞبی ثبِمٜٛ فشد، ثٝتٛا٘بیی
٘مق ٚ ٘بتٛا٘ی، دسد ٚ ٘بساحتی ٚ افؼشدٌی ٔٛرت س٘زؾ ٚی 
 . (1)٘ـٛد 
ثش ٔتقبدَ ثٛدٖ، دس كذد  ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص دیذٌبٜ لشآ٘ی فالٜٚ
تقبِی اػت ٚ تالؽ ٚی ثب ٘یت خبِق ثشای لشة اِٟی اػت. دس 
كحیح ٘ؼجت ثٝ أٛس ٔختّف ٚ ٚالـ ا٘ؼبٖ ػبِٓ، ادساوی 
. چٙیٗ (5)سفتبسی ػبصٌبسا٘ٝ دس ثشخٛسد ثب ٔحیظ اعشاف داسد 
٘ؾش فالٔٝ عجبعجبیی ٍ٘شؽ تٛحیذی، خذا ٔحٛسی ٚ ا٘ؼب٘ی اص 
ص٘ذٌی ٔٛحذا٘ٝ داسد ٚ اص خٛدآٌبٞی ایٕب٘ی ٚ ٘ؾبْ اسصؿی 
ٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ؾش ٔتمٗ ثشخٛسداس اػت. اص دیٍش ٚیظٌی
تٛاٖ ثٝ خٛدؿٙبػی، ٘یبیؾ، ایٗ ا٘ذیـٕٙذ ثضسي اػالْ ٔی
عّجی، فغشت تٛحیذی،  عّجی ٚ ٞذایت ٔٙذی، وٕبَ غبیت
ٌشایی، تفىش ٚ ا٘ذیـٕٙذی، ؿٟشٚ٘ذی ٚ تقّك ارتٕبفی،  فُٕ
. ایٗ دس حبِی (6)ا٘ؼب٘یت ٚ ٚحذت لٛای ثبعٙی اؿبسٜ وشد 
تشیٗ ٚیظٌی ا٘ؼبٖ  ی خٛد ٟٔٓ اػت وٝ افتخبسصادٜ دس ٔمبِٝ
ثشایٗ، ٚی دٚ  . فالٜٚ(7)وٙذ ػبِٓ سا داؿتٗ ٌٛٞش فمُ ثیبٖ ٔی
وٙٙذٜ ٚ دػتٝ كفبت ا٘ؼب٘ی ٞذایتٍش ٚ كفبت ٘فؼب٘ی فُٕ
وبسٌضاس سا ثشای ؿٙبخت ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٔقشفی وشدٜ اػت. كفبت 
اخاللی ا٘ؼبٖ ٘مؾ داسد ٚ ؿبُٔ ایٕبٖ ٚ فّٓ ٞذایتٍش دس ػیش 
وٙٙذٜ ٚ وبسٌضاس ٞٓ دس ٚ حىٕت اػت. كفبت ٘فؼب٘ی فُٕ
 . (8)ی استجبط ا٘ؼبٖ ثب خذاٚ٘ذ، خٛد ٚ دیٍشاٖ اػت  ثشٌیش٘ذٜ
ٌش پٙذاسد وٝ ثب فمُ ػٙزؾساصی ا٘ؼبٖ ػبِٓ سا ا٘ؼب٘ی ٔی
ٞب ٚ سفتبسٞبی خٛد تؼّظ داسد ٚ اص ٞب، تلٕیٓخٛد ثش خٛاػتٝ
. ِٔٛٛی ٘یض ا٘ؼبٖ ػبِٓ سا ثب (9)وٙذ افشاط ٚ تفشیظ دٚسی ٔی
داؿتٗ ٚ ٚسصی، اٍ٘یختٍی، ثیٙؾ، اكبِت ٞبی ا٘ذیـٝٚیظٌی
. (10)وٙذ پشٞیض اص تمّیذ ٚ ٕٞشاٞی ثب خشدٔٙذاٖ ٔقشفی ٔی
 1396یی دس ػبَ بِقٝصادٜ ؿٛسیذٜ ٚ ٕٞىبساٖ دس ٔغآتؾ
ارفبٖ داؿتٙذ وٝ ا٘ؼبٖ ػبِٓ داسای تقبدَ سٚحی ٚ رؼٕی 
اػت ٚ ٞش یه اص ایٗ دٚ ثٔقذ ثبیذ ؿىٛفب ؿٛد. دس ٚالـ، ا٘ؼب٘ی 
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تشیٗ ٔقیبسٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ  دس ٔتٖٛ دیٙی تمٛا یىی اص ٟٔٓ
اِّٖ اوشٔىٓ فٙذٓ اهلل »ی  عٛس وٝ دس آیٝ ٔقشفی ؿذٜ اػت، ٕٞبٖ
 .(12)د ؿٛ ٔـبٞذٜ ٔی« اتمٛوٓ
تمٛا حبِتی دس ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثب ٚرٛد آٖ ا٘ؼبٖ خٛد سا اص 
وٙذ ٚ اص آٟ٘ب دس ػالٔت ٍ٘بٜ  ٞبی ٔقٙٛی حفؼ ٔی آِٛدٌی
وؼى وٝ »فشٔبیٙذ:  داسد. أبْ خٕیٙی )سٜ( دس ایٗ ثبسٜ ٔی ٔی
ٔشاتت تمٛا ؿذ، دیٗ ٚ فمُ ٚ سٚح ٚ لّت اٚ ٚ  ی ٔتّلف ثٝ ٕٞٝ
. دس ربی دیٍش (13)« اؽ ػبِٓ ٔب٘ذٝ رٕیـ لٛاى ؽبٞشٜ ٚ ثبعٙ
سا پیـٝ اص خذا ثتشع ٚ تمٛاى اِٟى »فشٔبیٙذ:  ٘یض ایـبٖ ٔی
ى ی وٗ ٚ ٔٛاؽت ثبؽ وٝ ثٝ ػالٔت دیٗ ٚ لّت ٚ فمّت كذٔٝ
٘ض٘ى ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ؽّٕت ٔقبكى آِٛدٜ ٍ٘شدا٘ى ٚ اُٞ ٚ فیبِت 
خٛد ػجت  ی ػالٔت ثبؿٙذ ٚ ثب ػٛء ٔقبّٔٝٝ تٛ ث ی اص ٘بحیٝ
آصاس ٚ اریت آٟ٘ب ٍ٘شدى، ثقذ ثب دٚػتب٘ت ٚ ػپغ ٘ؼجت ثٝ 
  .(14)« دؿٕٙب٘ت چٙیٗ ثبؽ
داسی ٘مؾ ٟٕٔی دس ػالٔت ا٘ؼبٖ ٚ  سٚ، تمٛا ٚ خٛیـتٗ اصایٗ
خٛاٞذ داؿت ٚ دس ایٗ « ا٘ؼبٖ ػبِٓ»ثٝ تقجیش دیٍش دس تحمك 
تشیٗ ثخؾ ٚرٛد اٚ اػت وٝ ثشای  ساػتب لّت ٚ دَ ا٘ؼبٖ ٟٔٓ
وؼت تمٛا ٚ سػیذٖ ثٝ ػالٔت ثٝ آٖ تٛرٝ ؿذٜ اػت؛ لشآٖ 
ب )تمٛی اِمّٛة( یبد ٞ وشیٓ ٘یض اص ایٗ ٔشحّٝ ثب فٙٛاٖ تمٛای دَ
. ایٙىٝ دس لشآٖ تمٛا ثٝ لّت ٘ؼجت دادٜ ؿذٜ، ثٝ (15)وٙذ  ٔی
ایٗ فّت اػت وٝ حمیمت تمٛا دس لّت ا٘ؼبٖ تحمك پیذا 
. (16)ؿٛد  وٙذ ٚ احش آٖ دس افضبء ٚ رٛاسح دیٍش آؿىبس ٔی ٔی
ٌٛ٘ٝ وٝ ػالٔت ٘یض دس لشآٖ ثٝ لّت ا٘ؼبٖ )لّت ػّیٓ(  ٕٞبٖ
سا لّجی « لّت ػبِٓ»ٚ ٔفؼشاٖ  (17)٘ؼجت دادٜ ؿذٜ اػت 
. خٛاٜ ایٗ (18)دا٘ٙذ وٝ اص ٞش ٌٛ٘ٝ ٌٙبٜ ٚ فؼبد پبن ثبؿذ  ٔی
٘بپبوی ٚ آِٛدٌی ٔشثٛط ثٝ ثبٚسٞب ٚ افتمبد ا٘ؼبٖ ثبؿذ ٔب٘ٙذ 
ٞبی فّٕی ثبؿذ ٔب٘ٙذ ٌٙبٞب٘ی  یب ٔشثٛط ثٝ رٙجٝ ؿشن ٚ وفش
  . (19)آیذ  وٝ دس سفتبس ٚ اخالق ا٘ؼبٖ پذیذ ٔی
ٌٛ٘ٝ  ثیٙیٓ لشآٖ وشیٓ ٕٞبٖ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ اػت وٝ ٔی
سا ٘یض ثٝ لّت دٞذ، ثیٕبسی  وٝ ػالٔت سا ثٝ لّت ٘ؼجت ٔی
(. فی لّٛثٟٓ ٔشمثشد ) ٘بْ ٔی« لّت ثیٕبس»وٙذ ٚ اص  اضبفٝ ٔی
ثیٕبسی لّجی « لّت ثیٕبس»ٌشچٝ ثبیذ تٛرٝ داؿت ٔملٛد اص 
وٙٙذ ٚ ثٝ رؼٓ ا٘ؼبٖ ٔشثٛط اػت،  وٝ پضؿىبٖ اص آٖ یبد ٔی
٘یؼت ثّىٝ ٔملٛد دسٖٚ ٚ سٚح ا٘ؼبٖ ٚ ٔشوض ادسان ٚ تفىش اٚ 
سٜ( ٔملٛد اص ثیٕبسی لّت سا دس فشف اػت. فالٔٝ عجبعجبیی )
ی خذاٚ٘ذ ٚ آیبت اٚ ثش  دا٘ذ وٝ دسثبسٜ لشآٖ، ؿه ٚ تشدیذی ٔی
ؿٛد ٚ دس آٖ كٛست اػت وٝ لّت  ادسان ا٘ؼبٖ چیشٜ ٔی
 . (20)ثپزیشد  سا ٔشثٛط ثٝ دیٗ تٛا٘ذ ٞیچ ثبٚسی ٕ٘ی
 «  ؿه ٚ تشدیذ»اعالق ثیٕبسی ثٝ  ی  دسثبسٜ )سٜ(   ؿیخ عٛػی
فشٔٛدٜ اػت: تشدیذ دس دیٗ، ٕٞب٘ٙذ فؼبد )ٚ ٘ملی( وٝ دس 
ؿٛد ثٝ ٔقبِزٝ ٚ دسٔبٖ ٘یبصٔٙذ اػت ٚ  ثذٖ ٚ رؼٓ ایزبد ٔی
تش ٚ  دسٔبٖ ثیٕبسی دَ ثؼیبس دؿٛاستش ٚ داسٚی آٖ وٕیبة
 . (21)ٞبی رؼٕی اػت  پضؿىبٖ آٖ ثؼیبس وٕتش اص ثیٕبسی
ی ثیٕبسی لّت وٝ لشآٖ اص آٖ  ٔحمك ػجضٚاسی )سٜ( دسثبسٜ
ٞب  ٌٛیذ، اثشاص داؿتٝ وٝ ایٗ ثیٕبسی اص دیٍش ثیٕبسی ػخٗ ٔی
دػت آٚسدٖ وٕبَ  ٘بٌٛاستش اػت؛ صیشا ایٗ ثیٕبسی، دَ سا اص ثٝ
. (22)ػبصد  ٔیشا٘ذ ٚ اٚ سا اص ساٜ ٔؼتمیٓ فغشت ٔٙحشف ٔی ٔی
( ٘فبق، فِی لُُّٛثِِٟٕٓ ٔٓشَمٌثشخی اص ٔفؼشاٖ ٘یض ثشای ثیٕبسی دَ )
ٞبی  افتمبد فبػذ ٚ ٘بدسػت، ویٙٝ، حؼذ ٚ ثشخی اص خٛی
 . (23)ا٘ذ  ذی سا وٝ ٔشثٛط ثٝ دَ ا٘ؼبٖ اػت، ٔخبَ آٚسدٜ٘بپؼٙ
ٞیچ دسد ٚ ثیٕبسی »فشٔبیٙذ:  اِؼالْ( ٔی حضشت فّی )فّیٝ
عٛس  . ٕٞبٖ(24)« تش اص ٌٙبٞبٖ ثشای دَ ا٘ؼبٖ ٘یؼت دسد٘بن
ؿٛد، حضشت ٞٓ ثیٕبسی سا ثٝ دَ ا٘ؼبٖ ٘ؼجت  ٔالحؾٝ ٔیوٝ 
دا٘ٙذ  ٞب ٔی تشیٗ ثیٕبسی دٞٙذ، ٞٓ ثیٕبسی لّت سا اص ثضسي ٔی
 ا٘ذ. ٚ اص عشفی ٌٙبٞبٖ سا ٔٛرت ثیٕبسی دِی ٔقشفی وشدٜ
ا٘ذ: اص ثحج ٚ رذاَ ٚ  ٚآِٝ( ٘یض فشٔٛدٜ فّیٝ اهلل پیبٔجش )كّی
ٖ سا ٘ؼجت ثٝ ثشادساٖ دؿٕٙی ثپشٞیضیذ، صیشا ایٗ دٚ دَِ ا٘ؼب
. (25)سٚیب٘ذ  ػبصد ٚ ٘فبق سا دس آٖ ٔی )ٚ دٚػتبٖ( ثیٕبس ٔی
حضشت فّی )ؿ( ٌٕبٖ ٘یه سا ٔٛرت ساحتی دَ ٚ ػالٔت دس 
  .   (26)ا٘ذ  دیٗ دا٘ؼتٝ
تٛاٖ ٌفت لّت )فىش ٚ سٚح( دس  ثب تٛرٝ ثٝ آ٘چٝ ٌزؿت ٔی
ٚرٛد ا٘ؼبٖ ٔشوض اكّی تحمك ػالٔت ٔقٙٛی اػت ٚ ثب آِٛدٜ 
ػبختٗ آٖ ػالٔت ربی خٛد سا ثٝ ثیٕبسی ٔقٙٛی خٛاٞذ داد 
سٚ  ی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ثب دؿٛاسی سٚثٝ ٔشحّٝٚ ثشای سػیذٖ ثٝ 
 خٛاٞیٓ ثٛد.
 ًقص تقَا در تعاهل سالن 
ٌٛ٘ٝ وٝ دس تحمك ا٘ؼبٖ ػبِٓ، تمٛا ٘مؾ ٔحٛسی ایفب  ٕٞبٖ
ٞب ٘یض ٘مؾ اكّی داسد. ثٝ ایٗ  ی ثیٗ ا٘ؼبٖ وٙذ، دس ساثغٝ ٔی
ی  وٙٙذٜ ٔقٙب وٝ تمٛا ٕٞب٘ٙذ چتشی ثش ػش سٚاثظ ا٘ؼب٘ی، تأٔیٗ
یٗ آٟ٘ب اػت ٚ ثب ٘جٛد تمٛا ایٗ ػالٔت ثب ػالٔت ٔقٙٛی ث
سٚ خٛاٞذ ؿذ. یىی اص آیبتی وٝ ثش ٘مؾ تمٛا  چبِؾ رذی سٚثٝ
ٚٓ تَقبُٚٓ٘ٛا فَّٓى اِْجِشِّ ٚٓ »ی  ٚسصد، آیٝ دس سٚاثظ ا٘ؼب٘ی تأویذ ٔی
دس  . خذاٚ٘ذ(27)اػت « ٚٓ ال تَقبُٚٓ٘ٛا فَّٓى اِْإِحِْٓ ٚٓ اِْقٔذٕٚاٖ  اِتَّمْٛى
ٚ )ٕٞٛاسٜ( دس ساٜ ٘یىى ٚ »فشٔبیذ:  ی ؿشیف ٔی ایٗ آیٝ
پشٞیضٌبسى ثب ٞٓ تقبٖٚ وٙیذ ٚ )ٞشٌض( دس ساٜ ٌٙبٜ ٚ تقذّى 
فالٔٝ عجبعجبیی )سٜ( ایٗ آیٝ سا اػبع ٚ «. ذىٙیٕٞىبسى ٘
دا٘ذ وٝ تٕبْ سفتبسٞبی  ی ػٙت ٚ سٚؽ اػالٔی ٔی پبیٝ
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 117 -104: 1396(، 1)4ٕىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ ٞ فب٘ی ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی 
وٙذ وٝ ربٔقٝ سا ثٝ اتحبد ٚ  ایٗ آیٝ سا دس ػّه آیبتی روش ٔی
اتفبق دس رٟت وؼت ٔٙبفـ ٔبدی ٚ ٔقٙٛی خٛیؾ دفٛت 
 .(28)وٙذ  یٔ
ؿٛد، دٚ چیض ٔالن  ٌٛ٘ٝ وٝ دس ایٗ آیٝ ٔـبٞذٜ ٔی ٕٞبٖ
تقبٖٚ ٚ ٕٞىبسی روش ؿذٜ اػت؛ یىی خیش ٚ ٘یىی )ثشّ( ٚ 
دیٍشی تمٛا ٚ پشٞیضوبسی. ثٝ تقجیش دیٍش، آیٝ اص كالح ٚ تمٛای 
ٌٛیذ وٝ افشاد ربٔقٝ ثش اػبع ایٕبٖ ٚ  ارتٕبفی ػخٗ ٔی
ذیٍش ٕٞىبسی ی تمٛا ٟ٘بدٜ ؿذٜ، ثب یى فُٕ كبِحی وٝ ثش پبیٝ
ٚ ٔـبسوت وٙٙذ ٚ اص عشف دیٍش افشاد ربٔقٝ ثش اػبع ٌٙبٜ ٚ 
ثب تٛرٝ ثٝ . (20)تقذّی ثٝ حمٛق ٞٓ ثب یىذیٍش ٕٞىبسی ٘ىٙٙذ 
ایٗ آیٝ، ٞش ٌٛ٘ٝ استجبط ثیٗ فشدی وٝ دس آٖ تمٛا سفبیت ٘ـٛد 
ٚ أش ٚ ٟ٘ی اِٟی ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ؿٛد ٚ أٙیت رب٘ی ٚ ٔبِی ٚ 
ی ؿشیف خٛاٞذ  حیخیتی دس آٖ ثٝ خغش افتذ ٔلذاق ایٗ آیٝ
تٛاٖ ٌفت ثشای تحمك یه  . اص ٕٞیٗ سٚ اػت وٝ ٔی(20)ثٛد 
ی ػبِٓ، ٘یبصٔٙذ سفتبسی ثب افشاد ربٔقٝ ٞؼتیٓ وٝ آٖ  ساثغٝ
سفتبس ثش اػبع ایٕبٖ ٚ فُٕ كبِحی ثبؿذ وٝ تمٛا دس آٖ 
ػبصی ثشای  سٚایبت صٔیٙٝسفبیت ؿذٜ ثبؿذ. ثش ایٗ اػبع، دس 
وبسی وٝ حشاْ ؿٕشدٜ ؿذٜ ٚ وٕه ثٝ دیٍشاٖ دس أشی وٝ 
ٞبی ٕٞىبسی دس ٌٙبٜ ثٝ ؿٕبس آٔذٜ، وٝ  حشاْ اػت اص ٔلذاق
 .(29)٘یض ٔشدٚد ؿٕشدٜ ؿذٜ اػت   دس ایٗ آیٝ
: دٚ چیضا٘ذ وٝ ٞیچ ا٘ذ دس ٕٞیٗ ساػتب حضشت فّی )ؿ( فشٔٛدٜ
 ییىى پشٞیضوبسى ٘یىٛ، دیٍش ،ى ٘ىٙذفّٕى ثب آٖ دٚ ثشاثش
. دس ایٗ ػخٗ ٘یض اسصؽ فُٕ ثٝ (30) خٛثى وشدٖ ثب ٔإٔٙبٖ
ا٘زبْ  سفبیت دٚ چیض دا٘ؼتٝ ؿذٜ اػت، یىی پشٞیضوبسی دس
فُٕ ٚ دیٍشی ٘یىی ٚ خٛثی وشدٖ ثٝ افشاد ٔإٔٗ. ثٝ تقجیش 
دیٍش یه فُٕ، صٔب٘ی اسصؿٕٙذ اػت وٝ ٘خؼت، فُٕ خٛة ٚ 
ی ثقذ، ٞیچ أش ٚ ٟ٘ی اِٟی دس ا٘زبْ  خیشی ثبؿذ ٚ دس ٔشحّٝ
آٖ ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٘ـذٜ ثبؿذ. دس ایٗ كٛست اػت وٝ فُٕ ٚ 
ٞش فشٔبیٙذ:  یٗ ٔیسفتبس ا٘ؼبٖ ػبِٓ خٛاٞذ ٔب٘ذ. حضشت ٕٞچٙ
       . (31) اص فیت ػبِٓ اػت ،وٝ خٛدٍٟ٘ذاسیؾ ثؼیبس اػت
ی یبدؿذٜ ٔالحؾٝ ؿذ، ٕٞىبسی ٚ  ٌٛ٘ٝ وٝ دس آیٝ ٕٞبٖ
ٔـبسوت ارتٕبفی ثٝ دٚ چیض ٔٙٛط ؿذٜ اػت: یىی ٘یه 
ثٛدٖ فُٕ ٚ دیٍشی سفبیت تمٛا. ثٝ تقجیش دیٍش سفتبس ارتٕبفی 
ضٕٗ پبػذاؿت أش ٚ ٟ٘ی  ؿٛد وٝ ػبِٓ ثٝ سفتبسی اعالق ٔی
اِٟی، رضء افٕبَ خیش ٚ ٘یه ٘یض ثٝ حؼبة آیذ. ثشای ٔخبَ 
وـبٚسصی ٚ ثبغذاسی فّٕی پؼٙذیذٜ ٚ ػٛدٔٙذ ثشای افشاد 
ربٔقٝ اػت ٚ ؿىی دس خیش ثٛدٖ آٖ ٘یؼت، ِٚی اٌش وؼی ثب 
ایٗ ٘یت ٔحلِٛی ثىبسد وٝ آٖ سا دس حشاْ ٔلشف وٙذ، آٖ 
ذ وبؿتٗ اٍ٘ٛس ثشای ػبختٗ فُٕ ٞٓ تحشیٓ ؿذٜ اػت؛ ٔب٘ٙ
ی  ٞبی فمٟی ثٝ ایٗ آیٝ سٚ، فمٟب دس ثحج . اصایٗ(32)ؿشاة 
ؿشیف دس احجبت ٘یه ٚ خیش ثٛدٖ ثشخی اص وبسٞبی ارتٕبفی 
، (33)، فبسیٝ دادٖ (33)ا٘ذ، اصرّٕٝ ٞذیٝ دادٖ ٜ اػتذالَ وشد
، كذلٝ ٚ (34)، لشم دادٖ (32)أش ثٝ ٔقشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش 
، وٕه وشدٖ ثٝ یتیٕبٖ ٚ ثشعشف وشدٖ ٔـىالت (35)ا٘فبق 
 . (37)اص خغب ٚ ِغضؽ دیٍشاٖ  پٛؿی ٚ ففٛ ٚ چـٓ (36)آ٘بٖ 
تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت فُٕ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔقیبسی وٝ ٌفتٝ ؿذ ٔی
یمیٗ دس وؼت  خیش ٚ ٘یىی وٝ دس ا٘زبْ آٖ تمٛا سفبیت ؿٛد، ثٝ




ٞبی ٔٙذ ثب رؼتزٛ دس پبیٍبٜی ٔشٚسی ٘ؾبْ ایٗ ٔغبِقٝ
 ،2ایشاٖ ٔذوغ ،1اعالفبتی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ٍٔیشاٖ
ػبیٙغ  ،6پشٚ وٛئؼت ،5پبة ٔذ ،4ایشاٖ دان ، 3اع.آی.دی
ٚ  10ٚ یبٞٛ 9ٚ ٔٛتٛسٞبی رؼتزٌٛش ٌٌُٛ 8اٚیذ ،7دایشوت
ٞبی ػالٔت، ٕٞچٙیٗ وتت ٔزٞجی ٚ ثب اػتفبدٜ اص وّیذ ٚاطٜ
ػبِٓ، ا٘ؼبٖ، ٚیظٌی ا٘ؼبٖ ػبِٓ، ؿبخق ا٘ؼبٖ ػبِٓ، تقبُٔ، 
تب  1990ٞبی  ی صٔب٘ی ػبَ دیٗ، ٔزٞت ٚ اػالْ دس فبكّٝ
كٛست ٌشفتٝ اػت. دس ایٗ پظٚٞؾ ثب اػتٙبد ثٝ آیبت  2018
ت ٔغشح ؿذٜ لشآٖ ٚ تفؼیشٞبیی وٝ ٔفؼشاٖ ثب تٛرٝ ثٝ آیب
ا٘ذ ٚ ثشسػی سٚایبتی وٝ اص  ی ػالٔت ا٘ؼبٖ ثیبٖ وشدٜ دسثبسٜ
اِؼالْ( دس ساػتبی تفؼیش آیبت لشآٖ سػیذٜ  اُٞ ثیت )فّیٟٓ
ٚیظٜ دس ثخؾ  اػت، ٔقیبسٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ تقبُٔ ػبِٓ ثٝ
 ٔقٙٛی ٔقشفی ؿذٜ اػت.
دس ایٗ پظٚٞؾ ثشای سفبیت ٔؼبئُ اخاللی، ضٕٗ أب٘تذاسی 
ٞبی پظٚٞؾ ثب دیٍشاٖ ثٝ  ٔغبِت، تالؽ ؿذٜ یبفتٝدس ٘مُ 






 اًساى سالن از ًگاُ اهام خویٌی )رُ( 
أبْ خٕیٙی )سٜ( ضٕٗ پزیشؽ ػالٔت رؼٓ ٚ إٞیتی وٝ 
دا٘ٙذ ٚ  ثشای ا٘ؼبٖ داسد آٖ سا دس ػالٔت سٚح ٘یض ٔإحش ٔی
ثش پشٚسؽ رؼٓ، الصْ اػت ثٝ پشٚسؽ ٚ تشثیت  ٔقتمذ٘ذ فالٜٚ
                                                          
1) Magiran 
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 ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی  117 -104: 1396(، 1)4ٕىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ ٞ فب٘ی
فمُ ػبِٓ دس ثذٖ »ی ایـبٖ  سٚح ا٘ؼبٖ ٘یض تٛرٝ وشد. ثٝ فمیذٜ
وٙذ،  ٔى عٛس وٝ ثذٖ سا تشثیت ٚ ػبِٓ اػت. ٚسصؽ ٕٞبٖ ػبِٓ
وٙذ ٚ اٌش فمُ ػبِٓ ثبؿذ تٟزیت ٘فغ ٞٓ  فمُ سا ٞٓ ػبِٓ ٔى
وٙیذ ٚ  عٛس وٝ ٚسصؽ ٔى ثبیذ ثبؿذ. ؿٕب ٕٞبٖ آٖد٘جبَ ٝ ث
ّٕٔىت  ی ؿبءاهلل ثشاى آتیٝ وٙیذ ٚ اٖ افلبة خٛدتبٖ سا لٛى ٔى
بد سٚحى خٛدتبٖ سا اثق ی ٔفیذ خٛاٞیذ ؿذ، الصْ اػت وٝ ٕٞٝ
. أب ایـبٖ دس فیٗ حبَ (38)« تحت تشثیت ٚسصؿى لشاس ثذٞیذ
وٝ اكُ دا٘ٙذ ٚ افتمبد داس٘ذ  تش ٔی ػالٔت سٚح سا دس ا٘ؼبٖ ٟٔٓ
دس ا٘ؼب٘یت ا٘ؼبٖ ثٝ سٚح اٚ اػت ٘ٝ ثٝ رؼٕؾ؛ صیشا ٕٔىٗ 
اػت ثٝ ٞش فّتی رؼٓ ا٘ؼبٖ دچبس آػیت یب ٘ملی ؿٛد ِٚی 
ٔقیبس »فشٔبیٙذ:  سٚ، ٔی سٚح ا٘ؼبٖ دس ػالٔت ثبؿذ. اصایٗ
ا٘ؼب٘یت سٚح ا٘ؼبٖ اػت ٚ ٘ٝ رؼٓ اٚ؛ اٌش سٚح ؿٕب ػبِٓ ثبؿذ 
 . (39)« چٝ ثبن دػت یب پبی ا٘ؼبٖ ٔقَّٛ ثبؿذ
أبْ خٕیٙی )سٜ( ثٝ ٘مؾ پذساٖ ٚ ٔبدساٖ دس تشثیت فشص٘ذاٖ 
ا٘ذ ٚ ٔقتمذ٘ذ ثبالتشیٗ ٘مؾ دس تشثیت ا٘ؼبٖ  كبِح تأویذ ٚسصیذٜ
یی وٝ ٌبٜ یه فشص٘ذ اٌش  ٌٛ٘ٝ ی ٚاِذیٗ اػت؛ ثٝ ٓ ثش فٟذٜػبِ
ٞبی  دٞذ ٚ ٌشٜٚ ٘بػبِٓ ثبؿذ، یه وـٛس سا ثٝ دػت ثیٍبٍ٘بٖ ٔی
وٝ ثشای پیذا وشدٖ یه  عٛسی وـب٘ذ. ثٝ ثؼیبسی سا ثٝ فؼبد ٔی
ثبیذ »فشٔبیٙذ:  ا٘ؼبٖ ػبِٓ ثبیذ ثؼیبس رؼتزٛ وشد. ایـبٖ ٔی
ه آدٔى پیذا ثىٙیٓ ی ثبؿذ، ثٍشدیٓ، د٘جبَ یه آدٔی وٝ ػبِٓ
دصد ٘جبؿذ، یه آدٔى پیذا ثىٙیٓ أیٗ ثبؿذ ٚ خیب٘ت ثٝ ّٕٔىت 
ا٘ؼبٖ ػبِٓ ؿٛد ایـبٖ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔالحؾٝ ٔی . ٕٞبٖ(38)« ٘ىٙذ
ٞبی اخاللی پبیجٙذ ثبؿذ ٚ اص  دا٘ذ وٝ ثٝ اسصؽ سا وؼی ٔی
ایـبٖ ثشای تشثیت یه ا٘ؼبٖ  سفتبسٞبی غیشاخاللی دٚسی وٙذ.
ا٘ذ ٚ ثٝ  ػبِٓ ؿشایظ پیؾ اص تِٛذ فشص٘ذاٖ سا ٘یض ٟٔٓ دا٘ؼتٝ
ا٘تخبة ٕٞؼشی وٝ ثتٛا٘ذ فشص٘ذا٘ی كبِح تشثیت وٙذ تٛرٝ 
الْ دس ا٘ؼبٖ ایٗ ٘ؾش سا داؿتٝ اػت اػ»فشٔبیٙذ:  ا٘ذ ٚ ٔی وشدٜ
ؿٛد چٝ رٛس ثبؿذ تب اص ایٗ صٚد  وٝ آٖ صٚرى وٝ ا٘تخبة ٔى
وٙى چٝ  یه ا٘ؼبٖ كحیح پیذا ثـٛد، آٖ ص٘ى وٝ ا٘تخبة ٔى
. ػپغ (40)« رٛس ص٘ى ثبؿذ تب اص ایٗ صٚد یه ا٘ؼبٖ پیذا ثـٛد
ثٝ آداة ٚ سػْٛ اصدٚاد، ص٘بؿٛیی، ثبسداسی ٚ ؿیش دادٖ ٚ 
ی ایٟٙب  ا٘ذ ٚ ٕٞٝ ٕٞچٙیٗ تأحیش آٟ٘ب دس تشثیت ا٘ؼبٖ اؿبسٜ وشدٜ
خٛاٞذ ا٘ؼبٖ سا اص  دا٘ٙذ وٝ ٔی ٞبی دیٗ اػالْ ٔی سا اص آٔٛصٜ
ی سٚحب٘یت ٚ ثبالتش اص آٖ  قت ٚ حیٛا٘یت ثٝ ٔشتجٝی عجی ٔشتجٝ
ٞذایت وٙذ، ػپغ ثیٗ ٔىتت تٛحیذی اػالْ ٚ غیش اػالْ 
ٞبی  ٚسص٘ذ وٝ ٔىتت وٙٙذ ٚ ثش ایٗ ٘ىتٝ تأویذ ٔی یی ٔی ٔمبیؼٝ
ا٘ذ ٚ فّٓ ٚ دسوـبٖ  غیش تٛحیذی فمظ ثٝ عجیقت تٛرٝ وشدٜ
ا٘ؼبٖ سا  ثیٙذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت اػت وٝ ثبالتش اص عجیقت سا ٕ٘ی
 وٙٙذ. ی عجیقت خالكٝ ٔی دس دایشٜ
فشٔبیٙذ: تٕبْ پیبٔجشاٖ اِٟی ٔقّٓ ٚ تٕبْ  أبْ خٕیٙی )سٜ( ٔی
ی  ثـشیت دا٘ـزٛیبٖ ٔىتت تشثیتی ا٘جیب ٞؼتٙذ ٚ ٞذف ٕٞٝ
اٌش سٞب ثـٛد ا٘ؼبٖ »آ٘بٖ ػبختٗ ا٘ؼبٖ اػت. ایـبٖ ٔقتمذ٘ذ 
تٕبْ ؛ ثٝ ٕٞیٗ رٟت ٞذف «تشیٗ ٔٛرٛدات فبِٓ اػت خغش٘بن
ٞبی تٛحیذی تقّیٓ ٚ تشثیت اِٟی ا٘ؼبٖ ثٛدٜ اػت  ٟ٘ضت
تٕبْ حٛائذ د٘یب ٚ »یی وٝ اٌش ا٘ؼبٖ چٙیٗ تشثیتی ؿٛد  ٌٛ٘ٝ ثٝ
ػشخٛد  ،وٙذ ٚ اٌش ایٗ ٔٛرٛد دٚ پب آخشت ثـش تحمك پیذا ٔى
تٕبْ فبِٓ ثٝ  ،ؿذ یب ثٝ خالف ٔؼیش عجیقى خٛدؽ حشوت وشد
ی تشثیت ا٘ؼبٖ  . ایـبٖ دس صٔیٙٝ(41)« ؿٛد تجبٞى وـیذٜ ٔى
وٙٙذ وٝ  دا٘ٙذ ٚ اثشاص ٔی یی ٟٔٓ ٔی ػبِٓ، ؿغُ ٔقّٕی سا ٚؽیفٝ
ػٛی ٘ٛس  ٞب ثٝ تٛا٘ٙذ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ سا اص تبسیىی ٔقّٕبٖ ٔی
سٕٖٞٙٛ ؿٛ٘ذ ٚ آ٘بٖ سا اص اخالق فبػذ ٘زبت دٞٙذ ٚ ضٕٗ 
یه ا٘ؼبٖ دسػت ٕٔىٗ اػت »ا٘ذ:  تأویذ ثش ایٗ سػبِت، فشٔٛدٜ
ػبِٓ ٚ یه ا٘ؼبٖ فبػذ ش یه فبِٓ سا تشثیت وٙذ، یه ا٘ؼبٖ غی
ٞبى ؿٕب ٚ اص  وـذ. فؼبد ٚ كالح اص دأٗ فبِٓ سا ثٝ فؼبد ٔى
ذاسػى وٝ ؿٕب دس آ٘زب اؿتغبَ داسیذ، اص ٞبى ؿٕب ٚ اص ٔ تشثیت
یی وٝ ثیٗ  . حضشت دس ٔمبیؼٝ(40)« ؿٛد آ٘زب ؿشٚؿ ٔى
ا٘ذ  ا٘ذ؛ اثشاص داؿتٜٝ پیبٔجشاٖ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ عجیقی ٚ فالػفٝ وشد
وٝ ٞذف چٙیٗ دا٘ـٕٙذا٘ی تشثیت ا٘ؼب٘ی عجیقی اػت ِٚی 
خٛاٞٙذ  ا٘جیب ضٕٗ لجَٛ عجیقت ٚ آحبسی وٝ دس آٖ ٞؼت ٔی
ایـبٖ «. َ وٙٙذا٘ؼبٖ عجیقى سا ثٝ یه ا٘ؼبٖ اِٟى ٔجذّ»
ٔقتمذ٘ذ اٌش ا٘ؼبٖ تشثیت اِٟی ٘ـٛد دس حذ غشائض حیٛا٘ی ثبلی 
ؿٛد ٚ ٞش  ا٘جیب ثشٚد ا٘ؼب٘یتؾ وبُٔ ٔى اٌش ثٝ ساٜ»ٔب٘ذ ٚ  ٔی
 . (40)« وٙذ چٝ ثیـتش اعبفت وٙذ ثیـتش ا٘ؼب٘یتؾ سؿذ ٔى
 اًساى سالن از ًگاُ رّبر هعظن اًقالب
سٞجش ٔقؾٓ ا٘مالة ضٕٗ ایٙىٝ ػالٔت ا٘ؼبٖ سا ٔشثٛط ثٝ ثٔقذ 
دا٘ٙذ، ثٝ ٘مؾ تشثیت دس ػبختٗ ا٘ؼبٖ ػبِٓ تأویذ  سٚحی اٚ ٔی
ا٘ذ ٚ  داس٘ذ ٚ دس ایٗ ساػتب ٘مؾ ٔبدساٖ سا پشسً٘ تّمی وشدٜ
یىى اص ٚؽبیف ٟٔٓ صٖ، فجبست اص ایٗ اػت وٝ »فشٔبیٙذ:  ٔی
ح، ثب دَ دادٖ ٚ سفبیت ٚ فشص٘ذ سا ثب فٛاعف، ثب تشثیت كحی
چٝ  ،چٝ دختش- دلّت، آٖ چٙبٖ ثبس ثیبٚسد وٝ ایٗ ٔٛرٛد ا٘ؼب٘ى
ٚلتى وٝ ثضسي ؿذ، اص ِحبػ سٚحى، یه ا٘ؼبٖ ػبِٓ،  -پؼش
ثذٖٚ فمذٜ، ثذٖٚ ٌشفتبسى، ثذٖٚ احؼبع رِّت ٚ ثذٖٚ 
ٞبى رٛاٖ ٚ  ٘ؼُ ٜٞب ٚ ثالیبیى وٝ أشٚص ٞب ٚ فالوت ثذثختی
« ذٔشیىب ثٝ آٖ ٌشفتبس٘ذ، ثبس آٔذٜ ثبؿآ٘ٛرٛاٖ غشثى دس اسٚپب ٚ 
ٖ دَ ٚ سٚح سا ثبالتشیٗ ٔشتجٝ دس ٚرٛد ا٘ؼبٖ ایـب .(42)
ا٘ذ ٚ ٔقتمذ٘ذ  ا٘ذ ٚ ثش ػالٔت ٚ پبویضٌی آٖ تأویذ وشدٜ دا٘ؼتٝ
ٞب حفؼ خٛاٞذ  وٝ یبد خذاٚ٘ذ دَ ٚ سٚح ا٘ؼبٖ سا اص آِٛدٌی
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 117 -104: 1396(، 1)4ٚ ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛  فب٘ی ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی 
ش دَ سا ٍ٘ٝ رو ؛ٞبى ٌٛ٘بٌٖٛ ؿٛد ٚ اص دػت ثشٚد أبٖ ٞٛع ثى
 «غشق ٘ـٛد وٙٙذٜ  ٌٕشاٜ  ٞبى ربرثٝ دس  داسد وٝ دس فؼبد ٚ  ٔی
(43) . 
ٞبی  دس ثخؾ دیٍش، ضٕٗ ایٙىٝ ػالٔت ا٘ؼبٖ سا ثب اسصؽ
ٞبی  ٞبی ػبِٓ ٔؼئِٛیت ا٘ذ، ٔقتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ اخاللی ٌشٜ صدٜ
ربٔقٝ سا ثش فٟذٜ ثٍیش٘ذ تب ٘ؾبْ ارتٕبفی ٕٞچٙبٖ ٔؼتحىٓ 
ٞبیی وٝ ػالٔت  ثبلی ثٕب٘ذ، ثٙبثشایٗ ٘جبیذ اربصٜ دادٜ ؿٛد ا٘ؼبٖ
ٞب سا ثپزیش٘ذ ٚ  ٘بٖ ثٝ احجبت ٘شػیذٜ اػت ایٗ ٔؼئِٛیتاخاللی آ
چغٛس اربصٜ ثذٞٙذ یه آدٔى وٝ اص ِحبػ فمیذٜ، »فشٔبیٙذ:  ٔی
یه ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ ٔؼتمُ  ...افتمبد ٔحىٕى ثٝ ٔجب٘ى ٘ؾبْ ٘ذاسد
ثیبیذ دس سأع دػتٍبٜ  ...ٚ داساى سٚؽ ٚ اخالق ٔؼتمیٕى ٘یؼت
 . (44)« ثٍیشد؟ارشائى یب دس ٔؼٙذ لبٍ٘ٛ٘زاسى لشاس 
ا٘ذ، دس وٙبس آٖ ثٝ  ایـبٖ ثٝ تشثیت ا٘ؼبٖ ػبِٓ تٛرٝ وشدٜ
ثظ ػبِٓ )تقبُٔ ػبِٓ( ارتٕبفی ثٝ ٘ؼُ رٛاٖ وـٛس آٔٛصؽ سٚا
  دس پشتٛ تالؽ  ٚ رٛا٘بٖ  ٘ٛرٛا٘بٖ»فشٔبیٙذ:  ا٘ذ ٚ ٔی تأویذ ٚسصیذٜ
  ٚ ٔقٙٛیت  دیٗ  تقٕیك،  ٚ دا٘ؾ  فّٓ  آٔٛختٗ  ثشای  ثؼیبس رذی
  سٚؿٗ ی ، آیٙذٜ ارتٕبفی  ٚ ػبِٓ  استجبط كحیح  ٚ فشاٌیشی
ثش  ای فالٜٚ اهلل خبٔٙٝ . آیت(45) وشدذ ٙخٛاٞ  سیضی وـٛس سا پبیٝ
ا٘ذ،  كٝ ٘ىشدٜی فشدی خال ایٙىٝ تحمك ا٘ؼبٖ ػبِٓ سا دس حیغٝ
 فشٔبیٙذ: ثّىٝ ثٝ تحمك یه ٘ؾبْ ا٘ؼب٘ی ػبِٓ ٔقتمذ٘ذ ٚ ٔی
فشاٞٓ آٚسدٖ یه ٘ؾبْ ا٘ؼب٘ى ػبِٓ، ٔشفٝ، آثبد ٚ أٗ ثشاى آحبد 
ٔشدْ ایٗ وـٛس، ساٜ سٚؿٙى اػت وٝ ّٔت ایشاٖ دس آٖ ٌبْ 
ٟ٘بدٜ اػت ٚ ایٗ ساٞى اػت وٝ ٕٞب٘ٙذ دفبؿ ٔمذع ٚ ػبص٘ذٌى 
 ٞبى ٔؼّٕبٖ اٍِٛ ٚ اػٜٛ خٛاٞذ ؿذ تایشاٖ اػالٔى ثشاى ّٔ
د سٚاثظ ا٘ؼب٘ی ٞبی اخاللی دس ایزب ایـبٖ ثٝ ٘مؾ اسصؽ .(46)
ی خٛؿجخت لّٕذاد  ٞبی یه ربٔقٝ ػبِٓ تٛرٝ؛ ٚ آٖ سا اص ٞذف
  ٔیبٖ  ٚ سٚاثظ ػبِٓ  ا٘ؼب٘ی  اخالق  ٌؼتشؽا٘ذ:  ا٘ذ ٚ فشٔٛدٜ وشدٜ
  ؿٛد وٝ ٔی  تأٔیٗ  ٚاال، دس كٛستی  ٞبی ٚ دیٍش ٞذف  آحبد ٔشدْ
دس   ٚیظٜٝ ث  دس آحبد ٔشدْ  اخاللی  ٚ تٟزیت  فشدی  تشثیت
ایـبٖ تحمّك سٚاثظ  .(47) ؿٛد  أٛس وـٛس، تأٔیٗ  وبسٌضاساٖ
پزیش  یه ص٘ذٌی ارتٕبفی ػبِٓ أىبٖ ی ا٘ؼب٘ی ػبِٓ سا دس ػبیٝ
فّٓ ٚ ٔقشفت، حىٕت ا٘ذ ٚ ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٔملٛد؛  دا٘ؼتٝ
سا وٝ دس ثقخت پیبٔجش اػالْ  ٚ سحٕت، فذَ ٚ ثشادسى ٚ ثشاثشى
حضشت . (48)ا٘ذ  )ف( ٔٛسد ٘ؾش اػت، ٔإحش دا٘ؼتٝ
ی استجبط ػبِٓ سا ثٝ ٔشدْ یه وـٛس ٔحذٚد  ثشایٙىٝ دایشٜ فالٜٚ
إِّّی ٘یض ثبیذ  ا٘ذ، ثّىٝ ٔقتمذ٘ذ ایٗ سٚاثظ دس ػغح ثیٗ ٘ىشدٜ
ایزبد استجبط   ثشایفشٔبیٙذ:  صٔیٙٝ ٔی تحمك پیذا وٙذ ٚ دس ٕٞیٗ
رض  ـ ثٝ  ثب ٞش وـٛسی  ایٓ ، آٔبدٜ ٚ تحٕیُ  ٚ دٚس اص تىّف  ػبِٓ
 سا داسد ـ استجبط  خٛدؽ  ٚ ٚاضح  خبف  دالیُ   وٝ اػتخٙب  چٙذ 
 . (49) ثبؿیٓ  داؿتٝ
 اًساى سالن از ًگاُ ضْیذ هطْری )رُ(
ی  ؿٟیذ ٔغٟشی )سٜ( دس اثتذا ثٝ ثشسػی دیذٌبٜ اػالْ دسثبسٜ
ا٘ذ ٚ ٚرٛد ثشخی اص ٔؼتحجبت ٚ  ػالٔت رؼٓ پشداختٝ
ی خٛسدٖ ٚ آؿبٔیذٖ ٔب٘ٙذ خٛة  دػتٛسٞبی ثٟذاؿتی دسثبسٜ
ٞب  رٛیذٖ غزا، پشٞیض اص فزّٝ دس غزا خٛسدٖ ٚ ؿؼتٗ دػت
ؿ پیؾ ٚ پغ اص غزا سا دِیُ إٞیت دادٖ اػالْ ثٝ ٔٛضٛ
ٞبی سٚا٘ی  ٚ ٔقتمذ٘ذ اػالْ فمظ ثٝ رٙجٝ  ػالٔت دا٘ؼتٝ
ٞبی ػالٔت رؼٕی ٘یض إٞیت  پشداصد، ثّىٝ ثٝ رٙجٝ ٕ٘ی
. ایـبٖ ػپغ ثٝ ثیبٖ ٔقیبسٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص (50)دٞذ  ٔی
ٞبی اخاللی ٚ ا٘ؼب٘ی سا  ٝ؛ ٚ اسصؽ٘ؾش سٚحی ٚ سٚا٘ی پشداخت
ا٘ذ ٚ اكبِت سا دس ا٘ؼبٖ، ثش اػبع  ٔالن چٙیٗ ا٘ؼب٘ی روش وشدٜ
ی  دا٘ٙذ، اص عشفی ٔٛضٛؿ التلبد ٚ غشیضٜ ٞبیی ٔی چٙیٗ اسصؽ
دا٘ٙذ ٚ دس ٔمبثُ، اص ا٘ؼب٘ی  رٙؼی سا صیشثٙبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٕ٘ی
 ٌٛیٙذ ٚ ٔقتمذ٘ذ ثٝ وٝ ٔقیٛة یب ٔؼخ ؿذٜ اػت ػخٗ ٔی
تٛاٖ ا٘ؼبٖ ػبِٓ اعالق وشد  چٙیٗ ٔٛرٛدی دس حمیمت ٕ٘ی
(51). 
دس ٔٛسدی دیٍش، ؿٟیذ ٔغٟشی پبیجٙذی ثٝ اكَٛ اخاللی سا 
ٔالوی ثشای ا٘ؼبٖ ػبِٓ روش وشدٜ؛ ٚ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ حؼبدت 
ؿٛد ػالٔت ا٘ؼبٖ ثٝ خغش ثیفتذ ٚ  ٔٛرت ٔی ا٘ذ وٝ اؿبسٜ وشدٜ
. ایـبٖ دس ٔمبْ ثیبٖ (52)وٙذ ا٘ؼبٖ سا )اص ٘ؾش ٔقٙٛی( ثیٕبس 
تفبٚت ٘جٛدٖ چٙیٗ ا٘ؼب٘ی دس  ٔالوی دیٍش اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ؛ اص ثی
وٙٙذ ٚ ٔقتمذ٘ذ ا٘ؼبٖ  )خٛثی ٚ ثذی( یبد ٔیثشاثش خیش ٚ ؿشّ 
ثیٙذ، آٖ سا ثش  ػبِٓ ثٝ ػجت خیشی وٝ دس كجش ٚ ؿىیجبیی ٔی
ثشایٗ، ایـبٖ فغشت  . فالٜٚ(51)دٞذ  ٘بؿىیجبیی تشریح ٔی
دا٘ٙذ ٚ ثب اػتٙبد ثٝ ثشخی  ا٘ؼب٘ی سا دس ٍٞٙبْ تِٛذ ػبِٓ ٔی
ا٘ذ وٝ  ا٘ذ وٝ پذس ٚ ٔبدس دٚ فبُٔ ارتٕبفی سٚایبت، ٘تیزٝ ٌشفتٝ
. دس (53)٘مؾ ٟٕٔی دس ا٘حشاف ا٘ؼبٖ اص ایٗ فغشت ػبِٓ داس٘ذ 
ا٘ذ ٚ اص عشف  یبد وشدٜثخـی دیٍش اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ غیشِوبُٔ 
ٌٛیٙذ ٚ ثش ؿٙبخت چٙیٗ  دیٍش اص ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ وبُٔ ػخٗ ٔی
ؿٛد، تأویذ  ا٘ؼب٘ی وٝ اٍِٛ ٚ ػشٔـك ثشای دیٍشاٖ ٔحؼٛة ٔی
دا٘ٙذ:  ٚسص٘ذ. ػپغ ساٜ ؿٙبخت ا٘ؼبٖ وبُٔ سا دٚ چیض ٔی ٔی
ی چٙیٗ ا٘ؼب٘ی دس لشآٖ ٚ ػٙت ثیبٖ  یىی ٔقیبسٞبیی وٝ دسثبسٜ
ٍشی اص ساٜ ؿٙبخت ٚرٛد حمیمی ٚ فیٙی چٙیٗ ؿذٜ اػت ٚ دی
ی چٙیٗ  ا٘ذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی وٝ دس ربٔقٝ ص٘ذٌی وشدٜ ا٘ؼبٖ
ٞبیی سا پیبٔجش اػالْ )ف( ٚ حضشت فّی )ؿ( ٔقشفی  ا٘ؼبٖ
 .(52)وٙٙذ  ٔی
داس٘ذ وٝ ٕٔىٗ اػت ا٘ؼبٖ اص ٘ؾش  ص ٔیدس ربی دیٍش اثشا
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 ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی  117 -104: 1396(، 1)4ٕىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ ٞ فب٘ی
ؿخق ا٘ؼبٖ اػت ٘ٝ ؿخلیت اٚ؛ ٚ ٘مق ؽبٞشی ثٝ فضیّت ٚ 
. ایـبٖ ثشای (52)وٙذ  ؿخلیت ٚ ا٘ؼب٘یت اٚ ضشسی ٚاسد ٕ٘ی
ػبِٓ ٔب٘ذٖ ا٘ؼبٖ، فجبدت، روش ٚ یبد خذاٚ٘ذ ٚ ٔٙبربت ثب اٚ سا 
ٚ دس ثخـی اص  (52)ا٘ذ  ا٘ذ ٚ ثش آٖ تأویذ ٚسصیذٜ ٔإحش دا٘ؼتٝ
ذ ٚ حمیمت، وٙٙ ػخٙبٖ خٛد اص ػالٔت سٚحی ا٘ؼبٖ یبد ٔی
دا٘ٙذ ٚ آٖ سا  ساػتى، ٚالقیت ٚ دسػتى سا غزای سٚح ا٘ؼبٖ ٔی
 .(54)وٙٙذ  ثخؾ ٔقشفی ٔی ثشای اٚ ؿیشیٗ ٚ ِزت
 ی پسضکی اًساى سالن در حیطِ
ی  جٝی پضؿىی ٚ دسٔبٖ، رٙ یىی اص أتیبصٞبی حٛصٜ
ٞب ٚ دسٔبٖ  ی آٖ اػت وٝ ثش احش خذٔت ثٝ ا٘ؼبٖ ٌٛ٘ٝ لذاػت
آیذ،  ثیٕبسی ٚ ثشعشف ػبختٗ دسد ٚ س٘ذ آ٘بٖ پذیذ ٔی
ثشایٙىٝ فقبِیت آ٘بٖ ٔلذاق فُٕ كبِح ٚ سفتبس  فالٜٚ
ؿٛ٘ذ. أبْ  ٔٙذ ٔی یی اػت وٝ افشاد ربٔقٝ اص آٖ ثٟشٜ پؼٙذیذٜ
 یبسٞبى ثؼ ّٕٝ ؿغُاصر»فشٔبیٙذ:  خٕیٙی )سٜ( دس ایٗ ثبسٜ ٔی
 یفٞب ثٝ تىبِ ٔمذع پضؿىى اػت، ؿغّى اػت وٝ اٌش پضؿه
 یبسؿغُ ثؼ یٗا٘ؼب٘ى خٛدؿبٖ فُٕ ثىٙٙذ، ا یفخٛدؿبٖ، تىبِ
ؿغُ  یٗعٛس پشػتبسى، ا یٗٚ ٕٞ ؛فجبدتى اػت یهٚ  یفؿش
 ٝاػت وٝ اٌش ا٘ؼبٖ ث یفىؿش یبسٞبى ثؼ پشػتبسى اص ؿغُ
فجبدتى  یه یٗ، افُٕ ثىٙذ دؽا٘ؼب٘ى ٚ ؿشفى خٛ یفٚؽب
 «. اَٚ اػت ی ٞبى دسرٝ اػت وٝ دس فشاص فجبدت
٘ٛفی سفـ ٘یبص اص افشاد  ی ثیٕبساٖ خٛد اص ػٛیی دیٍش ٔقبِزٝ
یی اػت. پیبٔجش )ف(  ٔإٔٗ اػت، وٝ داسای اسصؽ ٔقٙٛی ٚیظٜ
وؼی وٝ حبرت ٚ ٘یبص ثشادس ٔإٔٗ خٛیؾ سا »فشٔبیٙذ:  ٔی
ثشآٚسد ٔب٘ٙذ وؼی اػت وٝ خذاٚ٘ذ سا ٔذتی عٛال٘ی فجبدت 
، ِٚی ثبیذ تٛرٝ داؿت اسصؽ ٔقٙٛی ٚ لذاػتی وٝ «وشدٜ اػت
ی اِٟی  ٚرٛد داسد ثٝ ٘یت ٚ اٍ٘یضٜ ٞبی دسٔب٘ی ثشای فقبِیت
ٞبی  ٔٙٛط اػت وٝ افشاد الصْ اػت داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ اٌش اٍ٘یضٜ
ٞبی ٔقٙٛی ؿٛد اص اسصؽ ٚ لذاػت ایٗ  ٔبدی ربیٍضیٗ اٍ٘یضٜ
وبٞذ. اِجتٝ ثبیذ تٛرٝ داؿت ایٗ ػخٗ ثٝ ایٗ ٔقٙب  وبس ٔی
دٞٙذ ٔضدی دسیبفت  ٘یؼت وٝ دس ثشاثش فقبِیتی وٝ ا٘زبْ ٔی
ذ، ثّىٝ ثٝ ایٗ ٔقٙب اػت وٝ ٞذف اكّی آ٘بٖ ٔبدیبت ٘جبؿذ ٘ىٙٙ
ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ٘خؼتیٗ ٌبْ اخاللی اػت وٝ فقبالٖ دس ایٗ 
فشٔبیٙذ:  داس٘ذ. سٞجش ٔقؾٓ ا٘مالة دس ایٗ ثبسٜ ٔی ثخؾ ثشٔی
وٙذ، اص اسصؽ  ایٙىٝ وؼی دس ٔمبثُ وبسی، دسآٔذی وؼت ٔی»
دٞذ،  بس سا ا٘زبْ ٔیوبٞذ. اِجتٝ اٌش وؼی وٝ ایٗ و راتی وبس ٕ٘ی
٘یّت ٔخّلب٘ٝ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ایٗ وبس سا ثشای اٞذاف فبِی ٚ اِٟی 
ثٝ تقجیش  «.ؿٛد ثىٙذ، اسصؽ ٚ ٔضد اٚ ٔضبفف ٚ چٙذ ثشاثش ٔی
ی ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٘خؼتیٗ ٌبْ اكالح  دیٍش ثشای سػیذٖ ثٝ ٔشحّٝ
ی افشاد ربٔقٝ چٝ پضؿه، چٝ  ٘یت اػت وٝ دس ایٗ رٟت ٕٞٝ
یىؼبٖ ٞؼتٙذ. دس ٌبْ ثقذ ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼئِٛیتی وٝ غیش پضؿه 
ی خٛد سا ثٝ ثٟتشیٗ كٛست ثٝ  ٞش فشد داسد، الصْ اػت ٚؽیفٝ
٘ٛفی سفبیت حمٛق  ی دسٔبٖ ثٝ ا٘زبْ ثشػب٘ذ، چٖٛ دس حیغٝ
اِٙبع( دس ٔیبٖ اػت وٝ الصْ اػت فقبالٖ دس ایٗ  ثیٕبساٖ )حك
ایٗ لؼٕت، تٛرّٟی ثٝ  ثخؾ ثٝ آٖ تٛرٝ وبفی وٙٙذ وٝ ثب ثی
افتذ ٚ ایٗ ٔؼئِٛیتی سا ٔتٛرٝ  ٌبٜ ربٖ یه ا٘ؼبٖ ثٝ خغش ٔی
ٌٛیی اٚ ثٝ ٕٞٙٛفبٖ خٛیؾ  دسٔبٍ٘ش خٛاٞذ وشد وٝ ضٕٗ پبػخ
ٌٛ ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ثب سفبیت  دس پیـٍبٜ اِٟی ٘یض الصْ اػت پبػخ
تش خٛاٞذ ؿذ، صیشا  ایٗ ٔٛضٛؿ ٌبْ دیٍشی ثٝ ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٘ضدیه
تفبٚت اػت،  ثٝ حمٛق ٕٞٙٛفبٖ خٛیؾ ثی تٛاٖ وؼی سا وٝ ٕ٘ی
ٔٙذ دا٘ؼت ٚ دس ٌبْ ػْٛ سفبیت ٔؼبئُ  اص ػالٔت سٚح ثٟشٜ
ٔٙذی اص  تشیٗ آٟ٘ب ثٟشٜ اخاللی ٔشثٛط ثٝ ثیٕبس اػت وٝ اص ٟٔٓ
تمٛا ٚ پشٞیضوبسی دس ٌفتبس ٚ سفتبس ثب ثیٕبساٖ اػت. ثٙبثشایٗ، 
شٚسی ثب ٞبی غیشض سفبیت حشیٓ ثیٗ صٖ ٚ ٔشد ٚ پشٞیض اص تٕبع
ٞبی آِٛدٜ ٘ؼجت ثٝ ٘بٔحشْ، اص  ثیٕبس غیشٕٞزٙغ ٚ ٘یض ٍ٘بٜ
آیذ. سٞجش ٔقؾٓ ا٘مالة دس ایٗ  ٔلبدیك ایٗ ٔٛضٛؿ ثٝ ؿٕبس ٔی
  ٚ آٔیضؿی  استجبعی  ی ٚرٛد فبكّٝ  ثٝ  ٔب وٝ»فشٔبیٙذ:  ثبسٜ ٔی
٘جبیذ اختالط   ٚ تأویذ داسیٓ  ٚ ٔشد ٔقتمذیٓ  صٖ  ثیٗ  ارتٕبفی
  ـجٝ  حزبة  ٚ ٔشد ثبؿذ ٚ ٔقتمذ ثٝ  صٖ  ثیٗؿشط  ٚ لیذ ثی
  ی ّٝئدس ٔؼ  تٛا٘یٓ ، ٕ٘ی ـ ٞؼتیٓ وّٕٝ  ٚ ٚالقی  وبُٔ  ٔقٙبی
ٔشد   پضؿه  تقذاد وٝ  ٕٞبٖ  ثٝ  . یقٙی ثبؿیٓ  تفبٚت ثی  پضؿىی
ٞب  صٖ  . ثٍزاسیٓ داسیٓ  الصْ  صٖ  پضؿه  تقذاد ٞٓ  ٕٞبٖ  ، ثٝ داسیٓ
  وٙٙذ ٚ ٞیچ  ٔشارقٝ  صٖ  عجیت  د، ثٝخٛ  پضؿىی  ٔشارقبت  ثشای
  ثىٙیٓ  وبسی  . ثبیؼتی سا ثش٘ذاسیٓ  فبكّٝ  ٔب ایٗ  ٘ذاسد وٝ  ِضٚٔی
وٙٙذ   ٔشارقٝ  عجیت  ، ثٝ ٔـىّی  ٌٛ٘ٝ ٞیچ  ٞب ثتٛا٘ٙذ ثذٖٚ صٖ  وٝ
ایٙىٝ احتشاْ ثٝ  ثش فالٜٚ«. ثبؿذ  صٖ  عجیت  ٞٓ  عجیت  ٚ آٖ
تشیٗ ثخؾ اخالق ارتٕبفی  ٟٔٓوٙٙذٌبٖ اص  ثیٕبساٖ ٚ ٔشارقٝ
ی ایٗ احتشاْ آٖ اػت وٝ صٔبٖ  دس ایٗ ٘ٛؿ فقبِیت اػت، الصٔٝ
وبفی ثشای استجبط ثب ثیٕبساٖ خٛد لشاس دٞذ ٚ اص سفتبسٞبی 
آٔیض ٘ؼجت ثٝ آ٘بٖ دٚسی وٙذ، اػشاس آ٘بٖ سا حفؼ وٙذ ٚ  تٛٞیٗ
وٙذ خذاٚ٘ذ سا دس ٘ؾش  ٞبی ٔختّفی وٝ ثٝ آ٘بٖ ٔی دس تٛكیٝ
ٝ ثبؿذ ٚ ثٝ افتمبدات ٔزٞجی ثیٕبساٖ خٛیؾ احتشاْ ثٍزاسد داؿت
یی ثش خالف آٖ ا٘زبْ ٘ذٞذ، دس ایٗ كٛست  ٚ سفتبس ٚ تٛكیٝ
ی ػالٔت سٚحی ٚ ٔقٙٛی دس  تٛاٖ ثٝ ٔشحّٝ اػت وٝ ٔی
ی پضؿىی دػت یبفت ٚ اص عشفی، لذاػتی سا وٝ دس ایٗ  حیغٝ
ثبسٜ اثشاص  حشفٝ ٚرٛد داسد حفؼ وشد. سٞجش ٔقؾٓ ا٘مالة دس ایٗ
  ی حشفٝ  لذاػت  ثبیذ حبفؼ ٚ پـتیجبٖ  پضؿىی  ٘ؾبْ»داس٘ذ:  ٔی
  ٚ پضؿىبٖ  ثیٕبساٖ ٗ ثیٔٛرٛد   ٚ افتٕبد ٚ اعٕیٙبٖ  عجبثت




  ی پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت ٔزّٝ                                                                           1396، صٔؼتبٖ 1ی  ، ؿٕبس4ٜی  دٚسٜ 
114 
 117 -104: 1396(، 1)4ٕىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛ ٚ ٞ فب٘ی ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی 
فقبالٖ ثخؾ پضؿىی داس٘ذ، حفؼ ؿٛد، ثٝ ٕٞبٖ ٘ؼجت ایٗ 
ربٔقٝ تأحیشٌزاستش ثبؿٙذ. ایـبٖ دس ایٗ ثبسٜ تٛا٘ٙذ دس  لـش ٔی
عجیت ٕٞب٘ٙذ یه سٚحب٘ى اص آغبص تِٛذ تب پبیبٖ »فشٔبیٙذ:  ٔی
ص٘ذٌى یه ا٘ؼبٖ، ثب اٚ دس استجبط اػت ٚ ثٝ ٕٞیٗ ٘ؼجت اخالق 
 .ٚ سفتبس پضؿىبٖ دس ؿىُ ثخـیذٖ ثٝ اخالق ربٔقٝ ٔإحش اػت
بِى، پضؿه ثب ٞبى فّْٛ پضؿىى ثبیذ دس ػغح ف ثٙبثشایٗ دا٘ـٍبٜ




ٞب ٚ ٔقیبسٞبیی وٝ ثشای تحمّك آٖ  ثحج ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ ٔالن
د٘جبَ آٖ  ی فّْٛ ا٘ؼب٘ی ٚ ثٝ ٚرٛد داسد اص ٔجبحج ٟٔٓ دس حٛصٜ
فشٔبیٙذ: تمٛای دَ  ی فّْٛ دیٍش اػت، أبْ فّی )ؿ( ٔی دس حٛصٜ
. ٌشچٝ ٚلتی اص (30))ػالٔت سٚح( ثشتش اص ػالٔت رؼٓ اػت 
آیذ، دس آغبص، ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ؾش  ا٘ؼبٖ ػبِٓ ػخٗ ثٝ ٔیبٖ ٔی
آیذ؛ ِٚی ٔفْٟٛ ػالٔت  ی رؼٕی، ثٝ رٞٗ ٔی ٔبدی ٚ دس حیغٝ
ؿذٜ ٚ ٔـخلی اػت وٝ اختالفی ثیٗ  رؼٓ، ٔفْٟٛ ؿٙبختٝ
ی ػالٔت  ٘ؾشاٖ دس آٖ ٚرٛد ٘ذاسد، اص ػٛی دیٍش دایشٜ كبحت
تشی ثٝ ٘بْ  ا٘ؼب٘ی ثٝ رؼٓ اٚ ٔحذٚد ٘خٛاٞذ ثٛد ٚ ثخؾ ٟٔٓ
٘یض ٚرٛد داسد وٝ اػبع ا٘ؼب٘یت ثٝ آٖ ٚاثؼتٝ اػت ٚ « سٚح»
سیضی خٛاٞذ ؿذ،  ی وٕبَ ٚ ػقبدت ا٘ؼبٖ ثش اػبع آٖ پی پبیٝ
دی ٚرٛد ا٘ؼبٖ ٘ؾشاٖ اص ثخؾ غیشٔب ٌشچٝ ثشخی اص كبحت
اص  وٙٙذ؛ ی ٔبدی اٚ تأویذ ٔی ا٘ذ ٚ فمظ ثش رٙجٝ غفّت ٚسصیذٜ
تشیٗ ٞذف تشثیت  ٟٔٓ ٚ فالٔٝ عجبعجبیی 1دیذٌبٜ س٘ٝ دوبست
دا٘ؼتٝ ؿذٜ اػت ٚ ا٘ؼبٖ آَ  تشثیت ا٘ؼبٖ ػبِٓ ٚ ایذٜ اػالٔی
ٌشای كشف ٚ ٔتىی  ثٙیبد، فمُ ا٘ؼبٖ ٞٙزبس، خٛد اص ٘ؾش دوبست
ایٗ ا٘ؼبٖ،  ٔقشفی ؿذٜ اػت وٝ ه خٛدثش لذست تىِٙٛٛطی
ٞبی ٔتبفیضیىی ٚ ٔغفَٛ اص  عجیقی، ثشیذٜ اص ثٙیبٖ ا٘ؼب٘ی كشفبً
سٚاٖ ٔقٙٛی )سٚح( اػت ٚ ٞش چٝ ثیـتش ثتٛا٘ذ ثش عجیقت 
ِٚی دس ٍ٘بٜ فالٔٝ ، تش اػت ٔؼّظ ؿٛد، ٞٙزبستش ٚ ٔغّٛة
اػبع ا٘ذیـٝ ٚ فشًٞٙ اػالٔی، ثحج ػالٔت  ی، ثشیعجبعجب
ی وبٔالً ٔقٙٛی ٚ اص ػبحت ی ٘ؼبٖ ٞٙزبس )ٔقیبس(، ٔمِٛٝسٚاٖ ٚ ا
 . (55) سٚحب٘ی اػت
 ثبیذ سا ٔقٙٛی ػالٔت وٝ ا٘ذ وشدٜ تلشیح ٘ؾشاٖ اص كبحت ثشخی
ثٔقذ  دِیُ ثٝ ا٘ؼبٖ سٚح ٚ وشد رؼتزٛ ا٘ؼبٖ سٚحی دس ثٔقذٞبی
پزیشفتٗ  عشیك اص فمظ ٚ ٘یؼت سؤیت لبثُ داسد، وٝ سٚحب٘یی
پیذا  ؿٙبخت آٖ ثٝ تٛاٖ ٔی وٝ اػت ّٔىٛتی فمُ ٚ سٚح تزشّد
 .(56)وشد 
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( Rene Descartes 
ٞب ٚ  ایٗ ثخؾ یقٙی ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٘ؾش ٔقٙٛی داسای ٔالن
ی افتمبدی،  ٔقیبسٞبیی اػت وٝ دس ٞش فشًٞٙ ٚ حٛصٜ
ؿٛد  ٞب دس آٖ ٔـبٞذٜ ٔی ٞبی چـٍٕیشی ثب دیٍش حٛصٜ تفبٚت
وٝ الصْ اػت ثشسػی ٚ فٙبكش ٟٔٓ آٖ ؿٙبػبیی ؿٛد. دس ایٗ 
ٓ ثب ٔمبِٝ ٘یض ثٝ ِغف اِٟی تالؽ ؿذ ػیٕبی وّی ا٘ؼبٖ ػبِ
تٛرّٝ ثٝ دیٗ ٔجیٗ اػالْ ٔغشح ؿٛد ٚ ساٞی سا ثشای 
ٞبی دیٍش ثبص وٙذ. دس ایٗ صٔیٙٝ تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ  پظٚٞؾ
ضشٚسی اػت وٝ ثبالتشیٗ اسصؽ دس اػالْ، ایٕبٖ ثٝ خذاٚ٘ذ ٚ 
یىتبیی اٚ اػت ٚ ثذٖٚ آٖ اِٚیٗ ؿشط ثشای ساٜ یبفتٗ ثٝ چٙیٗ 
ی پبیٝ ٚ اػبع ثشای ػالٔتی ٔفمٛد خٛاٞذ ثٛد، پغ چٙیٗ ایٕب٘
ی ا٘ؼبٖ ػبِٓ خٛاٞذ ثٛد ٚ پغ اص پزیشؽ ایٗ  ٚسٚد دس حیغٝ
سٚ، دس  ٞبی دیٍش ثشسػی خٛاٞذ ؿذ. اصایٗ أش اػت وٝ ٔالن
ی ثبٚسٞبی ثٙیبدیٗ ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص  ٔٙؾٛٔٝ»یی ثب فٙٛاٖ  ٔمبِٝ
ثبٚسٞبی ا٘ؼبٖ ػبِٓ لشآ٘ی ی  ی ٔزٕٛفٝ دسثبسٜ« دیذٌبٜ لشآٖ
 ٚ ایٗ ٔٙؾٛٔٝ، ثبٚس ثٝ ٚرٛد خذای ٚاحذ اػت. دس ؿذٜثحج 
ٞب اػت ٚ پٙذ ثبٚس لشآ٘ی  ٔقشفت ی اػٕب ٚ كفبت اٚ ٔحٛس ٕٞٝ
وٙذ.  سیضی ٔی دیٍش ٌشد ایٗ ٔحٛس، اػبع ؿخلیت ػبِٓ سا پی
اص: ثبٚس ثٝ ٞذفٕٙذی رٟبٖ آفشیٙؾ، ثبٚس  ػتایٗ ثبٚسٞب فجبست ا
ت ٞبی حبوٓ ثش ٞؼتی، ثبٚس ثٝ ٔفْٟٛ حیبت ٚ حیب ثٝ ػٙت
ثبٚس ثٝ ٘مؾ ا٘ؼبٖ دس تقییٗ  ٚ عیجٝ، ثبٚس ثٝ رٟبٖ آخشت
 .(57) ػش٘ٛؿت
تشیٗ ثٔقذٞبی ػالٔت اػت وٝ  اص عشفی ػالٔت ٔقٙٛی اص ٟٔٓ
. (58)٘مؾ ٟٕٔی دس تأٔیٗ ػقبدت ٔبدی ٚ ٔقٙٛی ا٘ؼبٖ داسد 
یی اص سفتبسٞب یب احؼبػبت  ٞبی ػالٔت ٔقٙٛی، ٔزٕٛفٝ ؿبخق
ی دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی اػت ٚ  ؿٙبختی اػت وٝ داسای دٚ رٙجٝ سٚاٖ
ؿٛد. ثب تٛرٝ ثٝ  ی ا٘ؼبٖ ٔشثٛط ٔیی ثٔقذٞبی ص٘ذٌ ثٝ ٕٞٝ
ٞبی  تٛاٖ ارفبٖ وشد وٝ ؿبخق ی حبضش ٔی ٞبی ٔغبِقٝ یبفتٝ
ٞبی ٔختّف داسای ٚرٜٛ ٔـتشن ٚ  ا٘ؼبٖ ػبِٓ دس ادیبٖ ٚ آییٗ
 .(11)ٔتفبٚتی اػت 
ٞبی ٔقٙٛی ا٘ؼبٖ  ٘ؾشاٖ غشثی ثٝ ؽشفیت ٌشچٝ ثشخی اص كبحت
ا٘ذ، دس فیٗ حبَ ثٝ ثبٚسٞبی ا٘ؼبٖ ٘ؼجت ثٝ ٔجذأ ٚ  تٛرٝ وشدٜ
ؼبٖ دس ٔقشفی ا٘ فشا٘ىُسٚ،  ا٘ذ. اصایٗ ٔقبد تٛرٝ وبفی ٘ذاؿتٝ
تٛا٘بیی »ػبِٓ اثتذا اص دٚ ؽشفیت سٚحب٘ی ٚ ٔتقبِی ا٘ؼبٖ، یقٙی 
 پغ ؛ ٚػخٗ ٌفتٝ« اص خٛد فشاسفتٗ»ٚ « اص خٛد فبكّٝ ٌشفتٗ
ٞبی ػالٔت سا ثٝ ٔیضاٖ فقّیت ثخـیذٖ ثٝ ایٗ  ؿبخلٝ اص آٖ
ٜ دس . دس فیٗ حبَ ٘ٛیؼٙذ(2) ٞب تجییٗ وشدٜ اػت ؽشفیت
ٞبی  اص وبػتی٘مذی وٝ ثش ایٗ دیذٌبٜ ٚاسد وشدٜ، آٚسدٜ اػت: 
ٚ  أوبفی ثٝ ٔجذ ٘ىشدٖ ٔٛاسدی چٖٛ تٛرٝ؛ فشا٘ىُ ی ٘ؾشیٝ
تقشیفی ربٔـ اص ٔفبٞیٕی چٖٛ خذا،  ثیبٖٔملذ ٚ ٘بتٛا٘ی دس 
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 ٔالن ا٘ؼبٖ ػبِٓ اص ٍ٘بٜ ٔتٖٛ دیٙی  117 -104: 1396(، 1)4ٚ ٕٞىبساٖ/ پظٚٞؾ دس دیٗ ٚ ػالٔت؛  فب٘ی
ؿٛد. دس ٘تیزٝ ثشای  ٔـبٞذٜ ٔی ربٚداٍ٘ی، فُٕ ٚ ٚرذاٖ
 دٚسی یب ٘ضدیىی اٖاسصیبثی ػالٔت ا٘ؼبٖ الصْ اػت ثٝ ٔیض
)خذاٚ٘ذ( تٛرٝ وشد تب دس پشتٛ آٖ  ثٝ ٔٙجـ لذست ٔغّك ا٘ؼبٖ






ی  تٛاٖ ثٝ وٕجٛد ٔٙبثـ دسثبسٜ ٞبی ایٗ پظٚٞؾ ٔی اص ٔحذٚدیت
ؿٛد دس ایٗ  اؿبسٜ وشد وٝ پیـٟٙبد ٔیٔٛضٛؿ ا٘ؼبٖ ػبِٓ 






ایٗ ٔمبِٝ ثشٌشفتٝ اص عشح تحمیمبتی ٔلٛة ؿٛسای پظٚٞـی 
 312-10/12/93دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی دس تبسیخ 
ٚػیّٝ  اػت. ثذیٗ 167-24/12/93ی اخالق دس تبسیخ  ٚ وٕیتٝ
پظٚٞـی دا٘ـٍبٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔشوض ٔغبِقبت دیٗ ٚ اص ؿٛسای 
ػالٔت ٔؼتمش دس ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دس 
ی ا٘ؼبٖ  دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی، ثشای عشح ایذٜ
ػبِٓ ٚ ٘یض سإٞٙبیی دس غٙب ثخـیذٖ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ تـىش ٚ 
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